











The Tunisian Revolution 












and  authoritarian  regimes  in  the  region.  The  systematic  and  wholesale  civil  and  political  repression 
hampered any expression of dissent and encouraged the spread of corruption at various levels. In spite 
of widespread  intimidation,  the violation of human  rights,  the  lack of political  freedoms and endemic 
corruption, Ben Ali and his inner circle succeeded in securing the support of the population through the 




sustainability;  the  point  at  which  an  unsustainable  status  quo  tips  over  into  political  and  social 
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The  global  financial  crisis  has  intensified  Tunisia’s  labour  market  problems;  given  its  high  economic 
dependency on  the EU, unemployment, particularly among graduates, has continued to  increase since 
2006  (to  18.2%  in  2007  and  21.9%  in  2009), while  job  creation  has  slowed  down  (from  80,000  jobs 
created  in 2007 to only 57,000  in 2009).3 At the same time, although the overall economic situation  in 
Tunisia  has  improved  in  recent  decades,  regional  disparities  have  widened,  with  the  south  and 
centre/west of the country excluded from the benefits of sustained growth.  
Add to this mix a severe lack of citizens’ political rights, freedom of expression, association, access to free 
media,4  and  rising  levels  of  corruption,5  and  the  unwritten  social  contract  between  Ben  Ali  and  the 
Tunisian people – repression in ‘exchange’ for social benefits – breaks down.   






14th,  protesters  succeeded  in  overthrowing  the  president.  Although  initially  in  response  to 




2 See  Sylvia  Colombo  (2010),  Implications  of  violent  conflicts  and  neo‐authoritarianism  on  state  sustainability, 
MEDPRO Technical Paper, October.  
3  Banque  Centrale  Tunisienne  (2010),  Rapport  Annuel  2009 
(http://www.bct.gov.tn/bct/siteprod/documents/fiche11.pdf) 




























country’s  economy,  and  the  corruption  vehemently  denounced  by  the  protesters  has  hampered  any 
potential for job creation.6  
Tunisia demonstrates how a social contract that is based on political repression contains the seeds of its 
own demise. Recent  events  in  the  country  also  show  that  although many Arab  regimes have  proven 
particularly resilient to crises in the past, political and social stability cannot be taken for granted. Other 
regimes  in  the  region  to  some  extent  share  the  same  fragility  and  illusionary  stability  that  Tunisia 
displayed before these dramatic events. 
Socio‐economic  problems  in  the  Arab  world  require,  above  all,  credible  and  sustainable  political 
solutions. Hence, unless far‐reaching and genuine – not cosmetic – political reforms are put  in place, a 
further  deterioration  of  socio‐economic  conditions  is  all  but  inevitable  and, with  it,  the  likelihood  of 
political and civil unrest. Arab regimes and external actors such as the EU would be well advised to factor 









towards  democratisation.7  The  Rassemblement  Constitutionnel Démocratique  (RCD)  party, which  has 
dominated  Tunisia’s  political  scene,  has  lost  the  people's  confidence  and  there  are  loud  calls  for  its 
dissolution.8  
Yet opposition  forces remain weak, poorly organised and divided, and the country  lacks  the necessary 
legal  framework  for  a  vibrant  political  and  civil  society.  The  army, which  so  far  has  limited  itself  to 
containing social unrest, may overstep the mark and enter the political stage. The challenge now  is to 
organise credible electoral platforms and campaigns that reflect the will of the population.  
To  promote  this  democratic  transition,  the  EU,  while  abandoning  its  unconditional  support  for  the 
previous Tunisian regime (and hence the related party), needs to act quickly on its declaration of support 
for  “a  genuine  democratic  transition”9  and  consult  with  political  parties  both  from  the  transition 
government and beyond to prepare  for the running of the next elections. All efforts must be made to 









8 These  calls have prompted  the dissolution of  the political bureau of  the party  following  the  resignation of  its 
members who are part of the interim unit government.  
9  Joint statement by EU High Representative Catherine Ashton and Commissioner Štefan Füle on the situation  in 
Tunisia,  Brussels,  17  January  2011 
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/118873.pdf). 
